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In korte periode heb ik veel nieuwe woorden geleerd. Tot dan wist ik niets over een coronavirus COVID-19. De vele artikelen in de krant, de persconferenties, de talkshows weten van geen ophouden om ons goed te informeren. Het blijft niet bij de coronacrisis, want het virus heeft effect op vele aspecten van het leven. Op de gezondheidszorg, op de economie, op de financiële markt, de woningmarkt, de energiemarkt, de internationale verhoudingen, noem maar op. Ineens leven we via een intelligente lockdown in een anderhalve-meter-samenleving. *Social distancing* is de belangrijkste omgangsvorm en behoort tot 'het nieuwe normaal'. En die afstand tussen mensen, dat niet aanraken van elkaar, kan zelfs leiden tot huidhonger!

Het ministerie van VWS rekent sinds de lockdown alle professionals in het sociaal werk tot de cruciale beroepen. Onder moeilijke omstandigheden blijven onze collega's hun werk doen. Niet vanuit thuis of vanachter hun beeldscherm. Ze moeten letten op hun eigen gezondheid en die van andere mensen. Ze werken in ziekenhuizen, in wijkteams, bij Veilig Thuis, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering en nog vele andere vormen van sociaal werk. Hoe ga je om met de problemen in complexe gezinssituaties? Je weet dat daar spanningen toenemen, financiële problemen zijn en de veiligheid van de gezinsleden niet gegarandeerd is. Hoe ga je daarmee om als je niet meer op huisbezoek gaat? Door het coronavirus is gewoon werken niet meer mogelijk. Vanaf je beeldscherm met je cliënten contact maken, is soms noodzakelijk, maar niet gewoon. Als je opeens digitaal gaat werken, heeft dat effect op je werkrelatie, je interventies. Sociaal werkers zijn creatief in het vinden van nieuwe vormen als videobellen, groepsmeetingen, mantelzorgthuislijn bezetten, chatspreekuren of in pak de covid-afdeling opgaan.

In dit themanummer, afstand en nabijheid, laten we verschillende professionals aan het woord die vertellen over hun manier van werken, over hun ideeën die in de anderhalve meter samenleving toegepast kunnen worden. Ze zoeken naar een veilige vorm en willen toch nabij zijn. Die nabijheid is de kern van je vak, zeggen hoogleraren Van der Laan, Baart en Van Ewijk. Maximale toenadering met behoud van distantie voegde Rümke daaraan toe. Ethici, docenten en ervaringsdeskundigen vertellen hoe ze daarmee in de praktijk omgaan.

En dan nog een term die pas een paar jaar bestaat: huidhonger. Wanneer mensen tijdenlang zonder veel fysiek contact door het leven gaan, kan er huidhonger ontstaan, een intens verlangen om aangeraakt te worden. Dat onderzocht klinisch psycholoog Sander Koole aan de VU Amsterdam. Gelukkig maakte Rutte 7 mei bekend dat er een stappenplan in werking treedt dat versoepeling mogelijk maakt.
